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Gelingüllü Baraj Gölü’nde Yaflayan Aynal› Sazan
(Cyprinus carpio L., 1758)’›n Büyüme Özellikleri
fierife Gülsün KIRANKAYA, Fitnat Güler EKMEKÇ‹
Hacettepe Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Hidrobiyoloji Anabilim Dal›, Beytepe, Ankara - TÜRK‹YE

Gelifl Tarihi: 19.08.2002

Özet: Bu çal›flmada, Gelingüllü Baraj Gölü’ne afl›lanan aynal› sazan populasyonunun büyüme özelliklerinin zaman içerisindeki
de¤ifliminin izlenmesi amac› ile 1998 ve 2000 y›llar› aras›nda 407 örnek incelenmifltir. Elde edilen bulgular Türkiye’nin farkl›
bölgelerindeki aynal› sazan populasyonlar› ile karfl›laflt›r›lm›flt›r.
Gelingüllü Baraj Gölü’nde aynal› sazan populasyonunun yafl da¤›l›m›n›n I ile V aras›nda de¤iflti¤i saptanm›flt›r. Çal›flma sonucunda, I
yafl›nda 20,8 ± 0,8 cm boyunda ve 229 ± 21 g a¤›rl›¤›nda olan aynal› sazan›n, V yafl›nda 53,5 ± 3,8 cm boya ve 3389 ± 901 g
a¤›rl›¤a ulaflt›¤› belirlenmifltir. ‹ncelenen aynal› sazan populasyonu için ortalama kondisyon faktörü de¤eri 2,34 ± 0,02 olarak
hesaplanm›flt›r. Elde edilen sonuçlara göre, Gelingüllü Baraj Gölü’ndeki aynal› sazan populasyonunda küçük yafl gruplar› üzerinde
yo¤unlaflan av bask›s› nedeniyle populasyonun süreklili¤inin tehdit alt›nda oldu¤u düflünülmektedir.
Anahtar Sözcükler: Aynal› sazan, büyüme, kondisyon faktörü, Gelingüllü baraj gölü

Growth Properties of Mirror Carp (Cyprinus carpio L., 1758) Introduced into
Gelingüllü Dam Lake
Abstract: Some growth properties of 407 specimens of the mirror carp population introduced into Gelingüllü Dam Lake between
1998 and 2000 were studied in order to determine changes in growth over time. The data obtained were compared with those of
other populations of the same species in other regions of Turkey.
The age of the mirror carp in Gelingüllü Dam Lake ranged between I and V. The results revealed that this species, having a length
of 20.8 ± 0.8 cm and a weight of 229 ± 21 g at age I, may attain a length of 53.5 ± 3.8 cm and a weight of 3389 ± 901 at age
V. The mean condition factor for the mirror carp in the study area was 2.34 ± 0.02. It was concluded that fishing pressure on young
fish threatens the population in Gelingüllü Dam Lake.
Key Words: Mirror carp, growth, condition factor, Gelingüllü dam lake

Girifl
Günümüzde beslenme sorunlar›n›n artmas› nedeniyle,
denizel ortamlar›n yan› s›ra ülkelerin sahip oldu¤u iç su
kaynaklar›n›n bal›kç›l›k aç›s›ndan de¤erlendirilmesinin
önemi aç›kça ortaya ç›km›flt›r. Zamanla bir endüstri kolu
olarak geliflen bal›kç›l›k çal›flmalar›nda, et verimi yüksek
türlerin, uygun ortamlara afl›lanmas› yayg›n hale gelmifltir.
Bal›kç›l›k çal›flmalar›nda ekonomik aç›dan temel amaç,
afl›lanacaklar› ortam›n koflullar›na en iyi uyum
sa¤layabilecek, et verimi yüksek olan türlerin
yetifltirilmesi ve populasyonun gelece¤ini tehlike alt›nda
b›rakmadan avlanmas›d›r. Bunun için, afl›lanan türün
afl›land›¤› ortamdaki gelifliminin izlenmesi gerekir. Böylece
afl›lamada tür seçiminin uygunlu¤u, ortam›n besleyicili¤i
ve uygulanan avlanma stratejlerinin do¤rulu¤u gibi

bal›kç›l›k yönetimini do¤rudan ilgilendiren konular
hakk›nda fikir elde etme olana¤› bulunur. Ayr›ca, ayn›
türün farkl› sulardaki büyüme oranlar›n›n karfl›laflt›r›lmas›
ile ortam koflullar›n›n büyüme üzerindeki etkilerinin
de¤erlendirilmesi de olas›d›r.
Bu çal›flmada, sert karasal iklim koflullar›na sahip bir
bölgede yer alan, 1993 y›l›nda su tutmaya bafllayan ve
“rezervuar ontogenisi” bak›m›ndan henüz dura¤an bir
yap›ya ulaflmayan Gelingüllü Baraj Gölü’ne afl›lanan bir
›l›ksu kültür formu olan aynal› sazan›n büyüme özellikleri
incelenmifltir. Elde edilen bulgular Türkiye’deki di¤er
aynal› sazan populasyonlar› ile karfl›laflt›r›larak, aynal›
sazan›n söz konusu baraj gölündeki geliflimi
de¤erlendirilmifl, uygulanan avlanma politikas›n›n
do¤rulu¤u tart›fl›lm›flt›r.
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Çal›flma Alan›
Gelingüllü Baraj Gölü, ‹ç Anadolu Bölgesi’nde, Yozgat
ili s›n›rlar› içerisinde 1050 m yükseklikte yer almaktad›r.
K›z›l›rmak’›n bir kolu olan Delice Irmak üzerinde kurulan
baraj› besleyen en önemli akarsu kayna¤› Kanak Çay›’d›r.
Sert karasal iklimin hüküm sürdü¤ü bir bölgede bulunan
gölde su s›cakl›¤›n›n yaz aylar›nda en fazla 25 ºC civar›nda
oldu¤u, k›fl›n ise 4 ºC’ye kadar düfltü¤ü saptanm›flt›r.
Gölün genellikle Aral›k, Ocak ve fiubat aylar›nda dondu¤u
belirlenmifltir. Baraj gölünde do¤al olarak Capoeta tinca,
Capoeta capoeta sieboldi, Leuciscus cephalus,
Chondrostoma regium, Alburnus orontis, Barbus
tauricus, Orthrias sp. bulunmaktad›r.
Ekonominin büyük oranda tar›m ve hayvanc›l›¤a
dayand›¤› yörede, tar›msal su deste¤i sa¤lamak amac›yla
kurulan Gelingüllü Baraj Gölü’ne, yöre halk›na yeni bir
gelir kayna¤› oluflturmak üzere ilk defa 1994 y›l› Eylül
ay›nda 3-5 cm büyüklü¤ünde 200.000 adet aynal› sazan
afl›lanm›fl ve daha sonraki y›llarda, her y›l 100.000200.000 adet aras›nda de¤iflen say›larda yavru sazan göle
b›rak›larak aynal› sazan sto¤u yenilenmifltir (DS‹ Genel
Müdürlü¤ü ‹flletme Bak›m Dairesi Yetkilileri ile sözlü
görüflme).

Materyal ve Metot
Ekim 1998-Ekim 1999 ve Nisan 2000-A¤ustos 2000
dönemlerini kapsayan ve ayl›k periyotlarla gerçeklefltirilen
bu çal›flmada, 159 erkek, 226 difli ve içi aç›lamad›¤›ndan
dolay› efleyi belirlenemeyen 22 birey ile birlikte toplam
407 adet aynal› sazan örne¤i incelenmifltir. A¤ gözü
aç›kl›¤› 55-90 mm aras›nda de¤iflen galsama a¤lar›yla
avlanan bal›k örneklerinin total ve çatal boylar› milimetrik
ölçüm tahtas› ile ölçülmüfl olup, yap›lan hesaplamalar için
çatal boy de¤erleri esas al›nm›flt›r. Örneklerin a¤›rl›¤›n›n
ölçülmesinde 1,0 g duyarl›l›¤a sahip Shimadzu L6000
model elektronik terazi kullan›lm›flt›r. Bal›klar›n yafllar›n›n
saptanmas› amac› ile pul örnekleri al›nm›fl ve Lagler (1)’e
göre preparasyonu yap›lm›flt›r. Pul preparatlar›ndan yafl
saptama, 2 x 10-4 x 10 büyütme gücüne sahip binoküler
makroskop kulan›larak, Baglinière et Le Lovarn (2)’›n
belirtti¤i k›staslara göre yap›lm›flt›r. Bal›k örnekleri için
boyca ve a¤›rl›kça büyümenin saptanmas› amac›yla yaflboy, yafl-a¤›rl›k ve boy-a¤›rl›k iliflkileri belirlenmifl, oransal
boy ve oransal a¤›rl›k art›fllar› hesaplanm›flt›r.
De¤erlendirmeler, grafikler ve hesaplamalar, Pentium III
PC ile Excel 5.0 program› kullan›larak yap›lm›flt›r. Boy ve
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a¤›rl›k da¤›l›mlar›n› gösteren grafiklerde, Apayd›n ve ark.
(3)’n›n önerileri esas al›narak, s›n›f ara de¤erleri
kullan›lm›flt›r.
Oransal boy ve oransal a¤›rl›k art›fllar›n›n
hesaplanmas› için Chugunova (4)’n›n önerdi¤i OL = [(Lt –
Lt-1 ) / Lt-1)] x 100 ve OW = [ (Wt – Wt-1 ) / Wt-1] x 100
eflitlikleri kullan›lm›flt›r. Kondisyon faktörü de¤erleri K =
(W / L3) x 100 eflitli¤i kullan›larak hesaplanm›flt›r (1). Bu
hesaplamalarda çatal boy kullan›lm›flt›r. Bal›klar›n boyca
ve a¤›rl›kça büyüme durumlar› belirlendikten sonra, ayn›
yafl gruplar›ndaki bal›klar›n büyümesi aras›nda önemli bir
fark olup olmad›¤›n› belirlemek amac›yla, SPSS bilgisayar
program› kullan›larak Mann-Whitney U-testi ve t-testi
uygulanm›flt›r. Normal da¤›l›m gösteren ve homojen
varyansa sahip verilerin analizinde t-testi, bu özelli¤e
uymayan veriler için Mann-Whitney U-testi kullan›lm›flt›r.

Bulgular
Yafl, Boy ve A¤›rl›k Da¤›l›mlar›
Gelingüllü Baraj Gölü’nden avlanan 407 aynal› sazan
örne¤inin yafllar›n›n I-V aras›nda de¤iflti¤i saptanm›flt›r.
Örneklerin yaklafl›k % 84’ü II-III yafl›ndayken, IV ve V
yafl›ndaki bireylerin oran› s›ras›yla % 4 ve yaklafl›k % 1’e
düflmüfltür (fiekil 1). Göle 1994 y›l›nda ilk afl›lanan
sazanlar›n oluflturmas› gereken VI. yafl grubuna örnekler
içerisinde rastlanamam›flt›r. Örneklerin % 80’inin boyu
25 cm ile 41 cm aras›nda de¤iflmektedir. Boyu 25 cm’den
küçük olan bireylerin oran› yaklafl›k % 11 iken, 41
cm’den büyük olan bireylerin oran› % 9 civar›ndad›r (fiekil
2). A¤›rl›¤› 1 kg’dan fazla olan bireyler populasyonun
sadece % 15’ini oluflturmaktad›r (fiekil 3).
Büyüme
Avlanan örneklerin çatal boylar› 11,7 cm ile 63,8 cm
aras›nda de¤iflmekte olup, bu örneklere ait en küçük, en
büyük ve ortalama çatal boy de¤erleri ile oransal boy
art›fllar›, efley gruplar› ve toplam için Tablo 1 ve fiekil 4’de
verilmifltir. Incelenen örneklerin boylar›nda II. yafltan V.
yafla kadar 27 cm’lik art›fla rastlanmaktad›r. Oransal boy
art›fl›n›n, populasyon genelinde tüm yafl gruplar› için
birbirine yak›n de¤erlerde oldu¤u görülmektedir. Bununla
birlikte, en yüksek oransal boy art›fl›na II. yafl grubundaki
bireylerde rastlanm›flt›r. ‹ncelenen Cyprinus carpio
örneklerinde, ileriki yafllardaki oransal boy art›fl› her iki
efleyde benzer de¤erlerdedir (fiekil 4).
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fiekil 4. Gelingüllü Baraj Gölü’nde yaflayan Cyprinus carpio’nun yafl-boy
iliflkisi.

Tablo 1. Gelingüllü Baraj Gölü’nde Cyprinus carpio’nun yafllara göre çatal boy ve oransal boy art›fl› (O.B.A.) de¤erleri.
ÇATAL BOY (cm)
D‹fi‹
YAfi

N

ORT ± SH
(min-max)

I

19

20,2 ± 1,2
(11,7-26,6)
26,7 ± 0,4
(19,1-36,8)
35,1 ± 0,5
(24,0-44,0)
42,8 ± 0,9
(37,0-51,5)
54,0 ± 5,3
(45,5-63,8)

II

107

III

82

IV

15

V

3

ERKEK
O.B.A

N

ORT ± SH
(min-max)

17

22,1 ± 1,0
(13,5-28,0)
26,2 ± 0,4
(17,0-34,0)
33,5 ± 0,6
(25,5-41,5)
44,8 ± 1,3
(43,5-46)
-

% 32,2
88
% 31,5
52
% 21,9
2
% 26,2
-

GENEL
O.B.A

% 18,5
% 27,8
% 26,2

-

ÖNEM
TEST‹*

N

ORT ± SH
(min-max)

P > 0,05
Önemsiz
P > 0,05
Önemsiz
P < 0,05
Önemli
P > 0,05
Önemsiz
-

42

20,8 ± 0,8
(11,7-28,8)
26,5 ± 0,3
(17,0-36,8)
34,3 ± 0,4
(23,0-44,0)
43,3 ± 0,8
(37,0-51,5)
53,5 ± 3,8
(45,5-63,8)

203
140
18
4

O.B.A

% 27,4
% 29,4
% 26,2
% 23,5

* t-testi ve Mann Whitney U-testi
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Çal›flma süresince avlanan aynal› sazan örneklerinin
a¤›rl›¤› 41 g ile 5998 g aras›nda de¤iflmektedir. ‹ncelenen
örneklerde yafllara göre ortalama, en yüksek ve en düflük
a¤›rl›k de¤erleri ile oransal a¤›rl›k art›fllar› Tablo 2 ve
fiekil 5’de verilmifltir. Yafl ilerledikçe, salt a¤›rl›¤›n giderek
daha h›zl› artt›¤› görülmektedir. A¤›rl›kça salt büyüme
bak›m›ndan populasyon genelinde, en fazla art›fla 1510 g
ile IV. yafltan V. yafla geçiflte rastlanmaktad›r. Oransal
a¤›rl›k art›fl› ise, populasyon genelinde % 80 ile % 128
aras›nda de¤iflmektedir.
3,02

Aynal› sazan için boy-a¤›rl›k iliflkisi W = 0,021. L
fleklinde bulunmufl, bu iliflkideki determinasyon
katsay›s›n›n r2 = 0,96 oldu¤u saptanm›flt›r (fiekil 6). ‹lk

yafllarda a¤›rl›kça büyümenin boyca büyümeden daha h›zl›
oldu¤u belirlenmifltir.
En küçük av büyüklü¤ü belirlenirken total boy
kullan›ld›¤› için, total boy ile çatal boy aras›ndaki iliflki de
ele al›nm›fl ve T.B. = 1,0804 Ç.B. + 1,0687 (r2 = 0,96)
olarak hesaplanm›flt›r.
Kondisyon Faktörü
‹ncelenen aynal› sazan örneklerinin her bir yafl grubu
için hesaplanm›fl ortalama, en büyük ve en küçük
kondisyon faktörü ile standart hata de¤erleri Tablo 3’de
verilmifltir. Gelingüllü Baraj Gölü’ndeki aynal› sazan
poplasyonunda, yafl gruplar›na ve efley gruplar›na göre

Tablo 2. Gelingüllü Baraj Gölü’nde Cyprinus carpio’nun yafllara göre a¤›rl›k boy ve oransal a¤›rl›k art›fl› (O.A.A.) de¤erleri.
A⁄IRLIK (g)
D‹fi‹
YAfi

N

ORT ± SH
(min-max)

I

19

212 ± 31
(41-472)
555 ± 33
(251-1215)
1093 ± 42
(395-2226)
1782 ± 134
(1230-3432)
3785 ± 1146
(2168-5998)

II

107

III

82

IV

15

V

3

ERKEK
O.A.A

N

ORT ± SH
(min-max)

17

264 ± 31
(56-450)
435 ± 18
(123-953)
989 ± 52
(404-1765)
2090 ± 22
(2068-2112)
-

% 161,8
88
% 96,9
52
% 63,0
2
% 112,4
-

GENEL
O.A.A

% 64,8
% 127,4
% 111,3

-

ÖNEM
TEST‹*

N

ORT ± SH
(min-max)

P > 0,05
Önemsiz
P > 0,05
Önemsiz
P > 0,05
Önemsiz
P > 0,05
Önemsiz
-

42

229 ± 21
(41-504)
452 ± 14
(118-1215)
1035 ± 334
(290-2226)
1879 ± 128
(1230-3432)
3389 ± 901
(2168-5998)

203
140
18
4

O.A.A

% 97,4
% 129,0
% 81,5
% 80,4

* t-testi ve Mann Whitney U-testi
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fiekil 5. Gelingüllü Baraj Gölü’nde yaflayan Cyprinus carpio’nun yafla¤›rl›k ‹liflkisi.
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fiekil 6. Gelingüllü Baraj Gölü’nde yaflayan Cyprinus carpio’nun boya¤›rl›k iliflkisi.
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Tablo 3. Gelingüllü Baraj Gölü’nde Cyprinus carpio’da kondisyon faktörünün yafllara göre de¤iflimi.
KOND‹SYON FAKTÖRÜ
D‹fi‹

ERKEK

GENEL

YAfi

N

ORT ± SH
(min-max)

N

ORT ± SH
(min-max)

ÖNEM
TEST‹*

N

ORT ± SH
(min-max)

I

19

2,30 ± 0,10

17

2,23 ± 0,10

P > 0,05

42

2,35 ± 0,06

(1,43-3,09)

Önemsiz

88

2,33 ± 0,04

P > 0,05

203

2,30 ± 0,02

(1,37-3,26)

Önemsiz

52

2,51 ± 0,05

P < 0,05

140

2,45 ± 0,03

(2,05-3,55)

Önemli

2

2,34 ± 0,17

P > 0,05

18

2,29 ± 0,09

(2,17-2,51)

Önemsiz

-

-

4

2,09 ± 0,18

-

-

(1,30-2,90)
II

107

2,28 ± 0,03

III

82

2,44 ± 0,03

IV

15

2,25 ± 0,10

V

3

2,26 ± 0,04

(1,49-3,23)
(1,79-3,07)
(1,39-2,84)
-

(2,18-2,31)
GENEL ORTALAMA

(1,33-3,09)
(1,37-3,26)
(1,25-3,55)
(1,39-2,84)
(1,56-2,31)
2,34 ± 0,02

* t-testi ve Mann Whitney U-testi

hesaplanan kondisyon faktörü de¤erleri 2,23-2,51
aras›nda de¤iflmektedir. Yafl ve efleye göre gruplamadan
tüm bireyler için hesaplanan ortalama kondisyon faktörü
de¤eri 2,34 ± 0,02’dir. Kondisyon faktöründeki
de¤iflimin yaflla do¤rudan bir ba¤lant›s› olmad›¤›
anlafl›lmaktad›r (Tablo 3).
Tart›flma
Bal›kç›l›k çal›flmalar›n›n ekonomik aç›dan verimli
olmas›, bu çal›flmalar›n bilimsel olarak planlanmas›na ve
yönlendirilmesine
ba¤l›d›r.
Bal›kç›l›k
biyolojisi
çal›flmalar›nda temel amaç, hem populasyonun
süreklili¤ini, hem de en yüksek av verimlili¤ini sa¤layacak
flekilde avlanman›n düzenlenmesidir. Bunun için, öncelikle
bal›¤›n bulundu¤u ortamda büyüme özelliklerinin iyi bir
flekilde de¤erlendirilmesi gerekmektedir.
Gelingüllü
Baraj
Gölü’ndeki
aynal›
sazan
populasyonunun yafl da¤›l›m› incelendi¤inde, 0 yafl grubu
bireylere rastlanmad›¤› dikkati çekmektedir. Gölün su
tutma döneminden itibaren hemen her y›l Keban’daki DS‹
tesislerinden getirilen 3-5 cm’lik aynal› sazan yavrular›
Eylül ay›nda göle at›lmaktad›r. Di¤er bal›k türleri için de
kullan›lan a¤larla bu yafl grubu bireylerin
yakalanamamas›nda, yavru bal›klar›n gölün dip

k›s›mlar›na çekilmesi ve avc›l›kta kullan›lan a¤lar›n göz
aç›kl›¤› etkili olabilir. Örnekler aras›nda I yafl grubu
bireylerin oran› yaklafl›k % 10 (fiekil 1) olup, bu oran›n
düflüklü¤ünde büyük ölçüde a¤lar›n seçicili¤i rol
oynayabilir. ‹ncelenen örneklerin % 84 gibi çok büyük bir
bölümünün II ve III yafl grubunda topland›¤› (fiekil 1),
di¤er yafl gruplar›nda önemli bir azalma oldu¤u
görülmektedir. Bennett (5)’e göre, genç yafl gruplar›nda
görülen bu bolluk ve ileri yafltaki bireylerin say›s›n›n h›zla
azalmas›, afl›r› av bask›s› alt›ndaki populasyonlar›n genel
özelli¤idir. Bal›kç›l›kta populasyonun süreklili¤inin
sa¤lanabilmesi amac›yla izlenmesi gereken genel kural en
az bir kez döl vermeyen bal›klar›n avlanmamas›d›r (1). Bu
kurala uymayan avlanma, üremeye katk›s› olacak
bireylerin ortadan kald›r›lmas› ve populasyonun
gelece¤inin tehdit alt›nda b›rak›lmas› anlam›na
gelmektedir. Bu çal›flmada kullan›lan örnekler, göldeki
avc›l›k yap›s›n› yans›tmakta olup, avc›l›¤›n daha çok
efleysel olgunlu¤a ulaflma yafl› olan II ve III yafl grubu
bal›klar üzerinde yo¤unlaflt›¤› görülmektedir. Bu av
bask›s› nedeniyle, III yafl›ndaki ve daha yafll› bireylerin
say›s›n›n azalmas› do¤ald›r. Incelenen aynal› sazan
populasyonunun yafl ve boy da¤›l›mlar› da izlenen avlanma
politikas›n›n hatal› oldu¤unu göstermektedir. Nitekim,
populasyonun yar›s›ndan fazlas› ticari de¤eri daha düflük
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olan düflük boy ve a¤›rl›ktaki bireylerden oluflmaktad›r
(fiekil 2 ve 3). ‹ncelenen aynal› sazan populasyonunda her
y›l yaklafl›k iki kat›na varan a¤›rl›k art›fl› oldu¤u göz önüne
al›n›rsa (Tablo 2), yeterince bilinçli olmayan bal›kç›lar›n
küçük boyutlu bal›klar› avlayarak hem bal›¤›n büyüme
flans›n› ortadan kald›rd›¤›, hem de bu genç bireylerin
verimli döller verebilecek duruma ulaflamadan ortamdan
uzaklaflt›r›lmas› sonucu populasyonun üreme gücünde
azalmaya neden olduklar› anlafl›lmaktad›r.
Yafllara ve efleye göre ortalama boy da¤›l›mlar›
incelendi¤inde, ilk üç yaflta difli ve erkeklerin boylar›n›n
birbirine yak›n oldu¤u görülmektedir (Tablo 1). Ayn› yafl
grubunda bulunan efleyler aras›ndaki boy fark›n›n, III. yafl
gurubu d›fl›ndaki gruplarda, istatistiksel aç›dan önemli
olmad›¤› belirlenmifltir. Istatistiksel olarak farkl› olan III.
yafl grubunda da çatal boy difli bireyler için 35,1 cm ve
erkek bireyler için 33,5 cm gibi yak›n de¤erlerdir. Ayn›
yafl grubunda, aradaki fark›n istatistiksel aç›dan önemli
olmas›, örneklerin boylar›n›n genifl bir aral›kta de¤iflmesi
ile iliflkilidir. Bununla birlikte, IV. yafl grubundaki erkek ve
diflilerin ortalama boylar› aras›nda yaklafl›k 8 cm’lik bir
fark oldu¤u halde, bu fark›n istatistiksel bak›mdan önem
tafl›mamas›, bu yafl grubundaki erkek bireylerin say›s›n›n
az olmas›ndan kaynaklanabilir. Oransal boy art›fl›n›n IV
yafl›ndaki erkeklerde daha yüksek olmas› da ayn› nedene
ba¤lanabilir. Tüm örnekler ele al›nd›¤›nda, sazan
örneklerinde oransal boy art›fl› II yafl›na kadar
yükselmekte, daha sonra düflmektedir (Tablo 1). Efleysel
olgunlu¤a ulaflan canl›larda, besin ve enerjinin oldukça
büyük bir k›sm› gonadlar›n geliflimi ve efley hücrelerinin
yap›m› gibi üreme ile ilgili etkinliklere ayr›ld›¤›ndan,
efleysel olgunlu¤a erifltikten sonra boyca büyüme h›z›
yavafllamaktad›r (6).
‹ncelenen sazan populasyonunun a¤›rl›kça büyümesi
de¤erlendirildi¤inde, yaflla birlikte a¤›rl›¤›n h›zl› bir flekilde
artt›¤› (fiekil 5), her yafl grubu aras›ndaki a¤›rl›k fark›n›n
yaklafl›k iki kat›na ç›kt›¤› görülmektedir (Tablo 2). Yafl›n
ilerlemesiyle birlikte, hareketlili¤in genç bireylere göre
daha az olmas› nedeniyle vücutta ya¤ ve karbohidratlar›n
daha az yak›lmas› ve ya¤ oran›n›n art›fl› söz konusudur
(7). Ayr›ca, Gelingüllü Baraj Gölü’nde II ve III yafl grubu
aynal› sazan bireyleri üzerinde görülen av bask›s›, IV-V yafl
guruplar›n›n populasyonda temsil edilme oran›n› azaltt›¤›
için, ileri yafllardaki bal›klar aras›nda daha düflük besin
rekabetine ba¤l› olarak bu yafl gruplar›ndaki bal›klarda
a¤›rl›k art›fl›n›n yükselmesi olas›d›r. ‹statistiksel önem
kontrolü testleri, ayn› yafl grubundaki erkek ve difli
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bal›klar›n a¤›rl›k fark›n›n önemli olmad›¤›n› ortaya
ç›karm›flt›r.
‹ncelenen aynal› sazan populasyonunda boy-a¤›rl›k
iliflkisini belirleyen regresyon eflitliklerine göre hesaplanan
b de¤erinin 3’e yak›n olmas›, aynal› sazan›n büyümesinin
izometrik oldu¤unu gösterir (8). ‹liflkideki determinasyon
katsay›s› 0,96 gibi yüksek bir de¤erdedir.
Gelingüllü Baraj Gölü’nden yakalanan 407 sazan
örne¤inin ortalama kondisyon faktörü, Kazan Gölü (9),
Sera Gölü (10) ve Seyhan Baraj Gölü (11,12)’ndeki aynal›
sazan populasyonlar› ile karfl›laflt›r›lm›flt›r (Tablo 4).
Hesaplanan kondisyon faktörünün, Sera Gölü (10)’nde ve
Seyhan Baraj Gölü’nün ileri evrelerindeki (12) aynal›
sazanlar için elde edilen de¤erlerden yüksek, Kazan Gölü
(9) ve Sar›han (11)’n›n Seyhan Baraj Gölü’nün erken
evrelerindeki aynal› sazanlar için hesaplad›¤› de¤erlerden
daha düflüktür. Efleyler aras›nda kondisyon faktörü
de¤erleri ele al›nd›¤›nda, ayn› yafltaki erkek ve difli
bireylerde kondisyon faktörünün birbirine yak›n
de¤erlerde oldu¤u ve III. yafl grubu d›fl›ndaki yafllarda
aradaki fark›n istatistiksel aç›dan önemli olmad›¤›
görülmektedir.
Büyümenin di¤er populasyonlarla karfl›laflt›r›lmas›
amac›yla, Türkiye’deki çeflitli su ortamlar›na afl›lanan
aynal› sazan populasyonlar›na ait çatal boy ve a¤›rl›k
de¤erleri de Tablo 4’de verilmifltir. Gelingüllü Baraj
Gölü’nde aynal› sazan›n boyca ve özellikle a¤›rl›kça
gelifliminin do¤al göllerdekine göre daha h›zl› oldu¤u
anlafl›lmaktad›r (9,10). Bal›klarda vücut büyüklü¤ünü
öncelikle genetik özellikler belirlerken, su s›cakl›¤›,
populasyon yo¤unlu¤u, yaflam alan› boyutlar› ve besin
bollu¤u gibi çevresel etmenler de rol oynar (13). Baraj
gölünün co¤rafi konumu (enlem ve rak›m›) da bal›k
büyümesi üzerinde etkiye sahip olup, yüksek rak›ml›
bölgelerde s›cakl›k ve ›fl›k faktörlerine ba¤l› olarak
büyüme oran› daha düflüktür (14). Yüksek rak›ml›
bölgelerde yer ald›¤› bilinen do¤al göller olan Kazan Gölü
ve Sera Gölü’nde, aynal› sazan›n gelifliminin daha yavafl
olmas›n›n, büyük ölçüde besin bollu¤u ve rak›mla iliflkili
olabilece¤i düflünülmektedir. Gelingüllü Baraj Gölü’ndeki
aynal› sazan populasyonunun büyüme de¤erlerinin, deniz
seviyesinde bulunan ve Akdeniz ikliminin etkisi alt›ndaki
Seyhan Baraj Gölü’ndeki aynal› sazan populasyonu için
Sar›han (11)’›n 1974 y›l›nda elde etti¤i de¤erlere yak›n
oldu¤u görülmektedir. Gelingüllü Baraj Gölü için elde
edilen bu de¤erler Seyhan Baraj Gölü’nde 1986 y›l›nda
elde edilen (12) verilerden daha yüksektir. Geliflim
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Tablo 4 . Gelingüllü Baraj Gölü’nde Yaflayan Cyprinus carpio’nun ortalama çatal boy, ortalama a¤›rl›k ve kondisyon faktörü (K.F.) de¤erlerinin di¤er
aynal› sazan populasyonlar› ile karfl›laflt›r›lmas›.
Y A fi G R U P L A R I
ARAfiTIRICI/
ÇALIfiMA ALANI

I

II

III

IV

V

VI

VII

K.F.

Sar›han (11)
(Seyhan B.G.)

Ç.B (cm)
A¤ (g)

28,3
512

32,2
744

44,5
1876

45,9
2889

55,2
4283

-

-

2,38
-

Akyurt (9)
(Kazan Gölü)

Ç.B (cm)
A¤ (g)

18,1
160

24,4
332

27,9
477

32,51
861

-

-

-

2,35
-

Karakoç ve Sar›han (12)
(Seyhan B.G.)

Ç.B (cm)
A¤ (g)

17,2
113

23,3
280

27,7
457

37,1
1071

41,5
1614

-

-

2,23
-

Okumufl ve
Tekelio¤lu (10)
(Sera Gölü)

Ç.B (cm)
A¤ (g)

20,7
145

27,5
343

34,17
628

40,1
1373

45,5
2277

-

-

1,69
-

Çetinkaya vd. (15)
(Karasu Çay›)

Ç.B (cm)
A¤ (g)

-

10,3
5,75

11,7
23,3

13,1
36,4

14,6
84,2

27,9
650

30,35
785

-

Bu Çal›flma
(Gelingüllü B.G.)

Ç.B (cm)
A¤ (g)

20,8
229

26,5
452

34,3
1035

43,3
1879

53,5
3389

-

-

2,34
-

performans› bak›m›ndan en büyük farkl›l›¤a akarsuda
yaflayan bal›klar aras›nda rastlanm›flt›r (15). Bunun
bafll›ca nedeni, canl›lar›n durgun su ortam› ve akarsu
ortam›ndaki büyüme dinamiklerinin farkl› olmas›d›r (7).
Gelingüllü Baraj Gölü’nün su tutma aflamas›nda
Ekmekçi (16)’nin büyümeyi ayl›k bazda ele alan
çal›flmas›nda, 13+ ayl›k aynal› sazanlar için elde etti¤i boy
ve a¤›rl›k de¤erleri 213,73 ± 52,78 g ve 17,43 ± 0,97
cm iken, 24+ ayl›k bal›klarda bu de¤erler 1892,39 ±
102,32 g ve 40,11 ± 0,73 cm’ye ç›km›flt›r. Ekmekçi
(16)’nin elde etti¤i de¤erler ile bu çal›flmada elde edilen
de¤erler, ayr›nt›l› flekilde karfl›laflt›r›larak, Gelingüllü Baraj
Gölü’ndeki aynal› sazan populasyonunun gelifliminde
zaman içerisinde çarp›c› bir gerileme oldu¤u belirtilmifltir
(17). Baraj göllerinde zaman içerisinde bal›k büyümesinin
yavafllamas› beklenen bir durumdur (18). Ortam›n besin
düzeyinde ortaya ç›kan de¤iflimlerin bu sonucu
do¤urdu¤u düflünülmektedir.
Elde edilen bulgular, aynal› sazan›n Gelingüllü Baraj
Gölü’nde, bilinçsiz avlanman›n bir sonucu olarak, erken

yafllarda, küçük boyutlu ve dolay›s›yla daha az ticari
öneme sahip aynal› sazanlar›n avlanmas› nedeniyle,
populasyonun süreklili¤i sa¤lanamamakta oldu¤unu
ortaya koymaktad›r. Bu, ekonomik aç›dan tercih edilen
bir durum de¤ildir. Yörede bal›kç›l›¤›n sürekli bir
ekonomik kaynak olabilmesi için, uygun avlanma ve
stoklama stratejilerini belirlerken sunulan bu çal›flman›n
sonuçlar›n›n da göz önüne al›nmas›nda yarar oldu¤u
düflüncesindeyiz.
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